|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  | (Năm) | / | (Tháng) | / | (Ngày) | |  |
| Tên trường học |  | | | | | () | |
| Hiệu trưởng（） |  | | | | | | |

Kính gửi quý phụ huynh

・のお知らせ

**Thông báo về giờ dự giảng, họp phụ huynh và họp báo**

では、でののをることができます。

　 では、どもたちのやのについて、クラスのとのさんでしいます。

　　Bạn có thể xem trạng thái của lớp học tại trường.

　　Trao đổi với giáo viên trong lớp và phụ huynh về việc học tập và cuộc sống của con bạn.

ぜひののごをおいします。

Kính xin các vị phụ huynh tham gia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １　にち |  |  |  |  |  |  |  | (　 　　 　) | | | | |
| Ngày tháng |  | (Năm) | / | (Tháng) | / | (Ngày) |  | (Hai Ba Tư Năm Sáu ) | | | | |
| ２　と  Địa điểm　và thời gian |  | （）  Giờ dự giảng (lịch ngày đặc biệt) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | ： |  | ～ |
|  |  | Phòng nghe |  | | | | |  |  | ： |  |  |
|  |  | （/）  Họp phụ huynh (Cấp học/Năm học) | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | | | |  |  | ： |  | ～ |
|  |  | Phòng nghe |  | | | | |  |  | ： |  |  |

おいXin lưu ý

※き（スリッパなど）とをれるをごください。

Xin vui lòng mang theo dép đi trong nhà và một túi để giày.